**Тези**

**Роль гетьмана Виговського в розбудові Української державності другої половини XVII ст.**

**Автор: *Уршанський Юрій Борисович***, вихованець гуртка МАН Виноградівського районного центру позашкільної роботи з дітьми, учень 10 класу Виноградівської гімназії Виноградівської районної ради Закарпатської області.

**Науковий керівник: *Гармаш Сергій Євгенович***, керівник гуртка МАН Виноградівського районного центру позашкільної роботи з дітьми.

Наш народ здавна відстоював свою волю й права. Є маса тому прикладів: битви під Жовтими водами, Батогом, Берестечком, Крутами, Збаразька облога тощо… Проте найзначнішою, на мою думку, після правління великого Хмельницького є Конотопська битва 1659 року, яка була єдиною битвою в російсько-українській війні XVII ст., головним стратегом якої був гетьман Іван Виговський.

Мною висунута **гіпотеза:** Виговський відіграв величезну роль у становленні державності та українсько-російських відносинах другої половини XVII ст.

Таким чином, **об’єктом** мого дослідження є: Іван Виговський, а **предметом** дослідження: діяльність гетьмана Виговського в розбудові Української державності.

**Мета:** довести значущість Івана Виговського як видатного діяча.

**Завдання:**

• Прослідкувати процес його становлення як політика;

• Детально проаналізувати діяльність гетьмана;

• Довести, що багатогранність діяльності Виговського була зумовлена радінням за долю Української держави.

**Методи дослідження:**

• історичний;

• аналіз та оцінка отриманих відомостей;

• порівняльний;

• діалектичний.

Моя робота складається із змісту, вступу, трьох розділів, висновку і списку використаних джерел .

В **першому розділі** мною досліджується процес становлення Івана Виговського як політика. Рік народження його не відомий. Джерела стверджують, що батько гетьмана володів містечком Гоголєв, що на полтавщині, де , можливо, і народився майбутній канцелярист.

Відомо, що Іван одержав хорошу освіту, володів церковно-слов’янською, польською та латинською мовами, мав каліграфічний почерк і був «швидким у справах писарських».

Був узятий в полон татарами під Жовтими Водами. Його викупив гетьман Богдан Хмельницький (за коня) і взяв до себе на службу генеральним писарем війська Запорозького. Після смерті Б. Хмельницького, Виговський обраний гетьманом-регентом, «…допоки Юрій Хмельницький досягне віку.»

**В другому розділі** розглядається політка (як внутрішня, так і зовнішня) Івана Виговського, як гетьмана, та оцінка його діяльності.

 Заслугою Виговського можна вважати те, що він створив потужну агентурну мережу по всій Європі. Його агенти сиділи у всіх державах, які цікавили гетьмана з політичної точки зору[2,стр.154])

 Виговський, вихований у дусі шляхетської політичної культури прагне зміцнити порядок у державі через посилення ролі нової еліти за допомогою чіткого регламентування прав і повинностей усіх інших верств населення: шляхта й козаки мали захищати Вітчизну, селяни- орати землю й вирощувати хліб, міщани- розвивати ремесла й торгівлю. Жорсткий курс нового уряду викликає невдоволення передовсім декласованих елементів і серйозно дестабілізує ситуацію в країні.[ 1,ст.180]

Після україно-російського розриву Виговський вимушений був шукати нового союзника. З-поміж багатьох варіантів свій погляд він звернув на Річ Посполиту. В той час в нього зародилася ідея створення нової конфедеративної держави, новим членом якої мало стати Велике князівство Руське .

Згідно Гядяцької угоди 1658 р. Вищим органом законодавчої влади на території Великого князівства Руського мали виборні Національні Збори. Виконавчу владу очолював пожиттєво вибраний всіма станами і затверджений королем гетьман, який одночасно виступав у ролі київського воєводи, першого сенатора Великого князівства Руського і чигиринського старости. Аналогічно, як у Великому князівстві Литовському, У Великому князівстві Руському запроваджувалися державні посади канцлера, маршалка, підскарбія з сенаторським титулом та інші уряди. На території князівства мали діяти власна система станового судочинства та вища апеляційна установа. Велике князівство Руське отримувало право проводити власну внутрішню політику, карбувати власну монету та організовувати автономну фінансову систему. Збройні Сили Великого князівства Руського формувалися із 60- тисячного війська

Довідавшись же про укладення Гадяцької угоди, російський цар розіслав грамоти, закликаючи до боротьби зі «зрадником Івашком». І тут потрібно сказати, що, незважаючи на дані заяви, Виговський розіслав листи багатьом дворам Європи, де пояснював, чому пішов він на цей крок. Завдячуючи цьому, гетьман отримав дипломатичну підтримку урядів різних держав.

**В третьому розділі** мною проаналізований талант полководця Виговського на прикладі російсько –української війни. 1657-1659рр.

У вересні 1658 р. московський цар Олексій Михайлович оголосив війну проти гетьманщини.

У листопаді 1658р. в Україну було направлено військо під командуванням Григорія Ромодановського. Вже 20 квітня російські війська на чолі з кн. О.М. Трубецьким підступили до Конотопа. 9 травня – князь О. Трубецькой наблизився до Конотопа і розташувався біля нього. У місті знаходились Ніжинський та Чернігівський полки, а разом ≈ 4000 козаків. У с. Попівка стояли 7000 татар. Козаки вийшли з конотопа. 10 травня – почалася 70-денна облога Конотопа московськими військоми. Гарнізоном керував Гуляницький; конотопською сотнею – С. Март’янов. 11 травня до Конотопа прибули війська князів Ф. Куракіна, С.Пожарського, С. Львова. Місто було оточене з усіх боків. Почався новий етап боротьби за нього. 19 травня(29 квітня;[4,стр5] ) – о 6 годині ранку… на штурм Конотопа пішло 9 стрілецьких приказів і щонайменше 8 драгунських і 4 солдатські полки. Жорстокий штурм тривав 5,5 годин. Росіянам удалося в багатьох місцях зійти на стіни міста і спалити вежу, проте козаки вчинили запеклий опір царським військам і збили їх зі стін. Після цього Трубецькой віддав наказ про відступ. А 29 червня, Виговський проявив себе як яскравий і талановитий полководець, розгромивши царські війська під Конотопом. У полон потрапили представники найбільш аристократичних московських родів: царські воєводи[1,стр.193] князь Пожарський, князь Львов, братии Бутурліни, князь Ляпунов та інші.

 Таким чином, на основі вищевикладеного можна зробити **висновок**, що історичну постать Івана Виговського важко переоцінити. Він проявив себе як видатний політик-універсал, патріот ……

Мине лише три з половиною століття, і українці знов візьмуть до рук зброю, аби захистити Батьківщину від ворогів… І було-б добре згадати діяльність цієї видатної людини... Історія-могутня сила, що творить і державу і громадянина….